1. **Tiến độ sản xuất nông nghiệp vụ đông năm 2018-2019 (Tiến độ đến 12/11/2018)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Tháng 11 năm 2017 (Ha)** | **Ước thực hiện tháng 11 năm 2018 (Ha)** | **Tháng 11 năm 2018 so với cùng kỳ (%)** |
| **-** Diện tích trồng ngô | 4.500 | 3.960 | 88,0 |
| **-** Diện tích trồng lạc | 1.633 | 1.470 | 90,0 |
| **-** Diện tích trồng khoai lang | 2.612 | 2.560 | 98,0 |
| **-** Diện tích trồng rau các loại | 9.441 | 8.780 | 93,0 |